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Obsidian  sourcing  (matching  obsidian  artefacts  to 
specific  geological  sources  of  obsidian  based  on  their 
elemental  composition)  has  been  used  in  Romanian 
archaeology  since  the  1970s  (Williams‐Thorpe  1978). 




artefacts  from  seven  sites  in  the  Satu  Mare  region  of 
northwest Romania belonging to the Neolithic and Copper 
Age periods. This research forms part of a much broader 
study  of  obsidian  distribution  patterns  in  Romanian 
prehistory being undertaken by two of us (AB and CB) with 
the aim of establishing the patterns of movement, modes 



















1999–2001  (the  distribution  of  the  surface  finds)  and  a 
field  survey  in  the winter of 2008  (Chmielewski, Astaloș 
2015) the size of the site was estimated to be ca. 50 × 50 
metres. 
The  stratigraphic  integrity  of  the  site was  heavily 
affected  by  soil  erosion  and  agricultural  activities.  Two 
layers were distinguished (Chmielewski, Astaloș 2015): 
1. Topsoil  (20–30  cm  thick)  containing  lithics 
(chipped and polished) and small corroded pottery sherds. 
2. Yellow clay (with ferro‐manganese concretions in 
places)  in  which  archaeological  features  could  be 
recognized. 
Three  pit‐features  were  identified,  Cx.1/2000, 
Cx.1/2001  and  Cx.2/2001.  To  date,  only  the  materials 
from  Cx.1/SuI/2000  have  been  studied  (Chmielewski, 
Astaloș 2015, fig. 5). The infill soil of this feature contained 
pottery  sherds  and  an  abundant  chipped  stone 
assemblage  comprising  mainly  débitage  and  rare 
retouched blades. Cx.1/2000 was thus considered to be a 
‘workshop’  for  chipped  lithic  artefacts  (Chmielewski, 
Astaloș  2015).  The  feature  yielded  1457  chipped  stone 
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artefacts.  The  main  raw  materials  observed  were 
limnosilicite/limnoquartzite  (84.8%),  vitreous  dacite 
(4.9%), silicified sandstone (4.2%), obsidian (4.5%), Balkan 






in  the  “Cejkov‐Viničky  area”  (Carpathian  1).  The  six 
obsidian items from Călinești‐Oaș – DSM analyzed in our 







Site  Site type   Period  Culture  No. of samples 
Tășnad – Sere  settlement  EN  Starčevo‐Criș IIIB‐IVA  15 
Călinești‐Oaș – DSM  settlement  EN  Starčevo‐Criș IIIB‐IVA  6 
Halmeu – Vamă  settlement  MN  Pișcolt III/Iclod 1  8 
Halmeu – Kiraly domb   settlement  MN  Pișcolt II  5 
Pișcolt – Lutărie  settlement  MN  Pișcolt II  3 
Urziceni – Vamă  cemetery  Copper Age  Bodrogkeresztúr  30 
Urziceni – Vamă  settlement  MN  Pișcolt II  7 
Căpleni – Drumul Căminului  settlement  MN  Pișcolt III  1 
Table 1. List of sites, number of measured samples and their cultural attributions. EN – Early Neolithic; MN – Middle Neolithic. 
 
Tășnad  –  Sere  is  located  to  the  southwest  of  the 
town  of  Tășnad,  on  a  terrace  of  the  Cehal  River. 





triggered  further  rescue  excavations  in  2001–2002 
(directed  by  J.  Németi  and  C.  Astaloș)  and  from  2004 
onwards (directed by C. Virag). From 2012 a joint project 
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between  Satu  Mare  County  Museum  and  University 
College  London  started  at  Tășnad  aimed  at  a  detailed 
investigation of the occupation layer (Astaloș et alii 2013; 
Sommer, Astaloș 2014). 
The  investigations  brought  to  light  archaeological 
remains  attributed  to  the  Early  Neolithic  (Starčevo‐Criș 
culture), Middle  Neolithic  (Pişcolt  culture),  Late  Copper 
Age  (Coţofeni  culture),  Bronze  Age  and  Roman  period 
(Przeworsk culture). 
Most of the features belong to the Early Neolithic Criş 
culture  and  consist  of  pits,  pit‐houses,  graves,  hearths, 
ovens  and  post‐built  houses.  Four  single  graves  were 
excavated, each containing a ‘contracted’ inhumation. The 
Criş  artefacts  comprise  mainly  pottery  sherds,  chipped 




and  limnic  quartzite,  and  imported  siliceous  rocks 
(obsidian, Balkan flint and Prut flint) were used.  










Cx.23,  Cx.53)  and  storage  pits  (Cx.108,  Cx.56,  Cx.70). 
Cx.64/2006  is a pit house with a slightly  irregular  shape 
(7.5 × 5.5 m), with a maximum depth of 0.80 m;  in  this 
feature  10  post  holes  were  identified;  the  filling  of  the 
feature  is  very  dark  grey  with  ubiquitous  small  daub 
fragments;  in  the  inventory  of  the  feature was  found  a 
fragment  of  an  anthropomorphic  pot  representing  a 





























site  is  covered  by  a  20  cm  thick  alluvial  deposit  that 
overlies the occupation levels. The site was discovered in 
2000 and excavated between 2000 and 2014, under the 
direction  of  L.  Marta  and  C.  Virag.  The  archaeological 
remains  were  attributed  to  Middle  Neolithic  (Pișcolt 
group) and Bronze Age occupations. The Middle Neolithic 
settlement was  protected  by  ditches  and  three  rows  of 
palisades.  The  architectural  features  comprised  surface 
and  sunken  dwellings  as well  as  a  large  number  of  pits 
with various functions (clay extraction, storage and refuse 
pits  –  Virag  2015).  The  three  artefacts  analyzed  by 
Glascock et alii 2017 came from feature Cx.4/2003 (7.40 x 
4.60 m) – which those authors assigned to the Pișcolt IIIB 
stage  (based  on  pottery  typology)  –  and  were 








SSE–NNW,  from  which  were  recovered  a  few  poorly 
preserved  and  unidentifiable  fragments  of  bones  and 
teeth.  The  ‘grave  inventory’  comprised  two  boar  tusks 
(interpreted  as  ‘pendants’),  six  polished  stone  artefacts 
and  12  chipped  stone  artefacts  (including  a  core,  an 




to  the Halmeu – Vamă  site, on a  terrace of  the Egherul 
Mare creek. Test pits in 2000 and 2004 suggested that the 
Neolithic  occupation  observed  at  Halmeu  –  Vamă  also 
extended into this area. Two mounds (Király Domb I and 
II)  surrounded  by  drainage  ditches  were  investigated. 
Three  stratigraphic  horizons  were  identified:  1. 
Ploughsoil,  40  cm  thick,  containing  mixed  Neolithic, 
Bronze Age and medieval finds; 2. Below this a layer, 20–
30  cm  thick,  containing  the  remains  of  the  Neolithic 
occupation  (pits  and  agglomerations  of  sherds),  cut  by 
later features; 3. Yellow clay, archaeologically sterile. The 
archaeological  materials  from  the  Middle  Neolithic 
occupation comprised pottery sherds and lithics, but very 
few faunal remains or artefacts made of bone. A study of 





six  obsidian  artefacts  excavated  from  five  pit  features 
(Table 2). 
 
Pișcolt  –  Lutărie  is  located  ca.  200 m  south of  the 
outskirts of Pișcolt village. The site occupied a former clay 
quarry  in  the  bed  of  Ierul  Rece  brook.  The  site  was 
discovered in 1970 following the digging of clay extraction 
pits by  local people. Archaeological excavations directed 
by  J.  Németi  took  place  between  1986  and  1989  and 
continued  (with  gaps)  until  2001  mainly  under  the 
direction of J. Németi and R. Gindele (Hágó, Németi 2013; 





incisions  or  painted  with  black)  together  with  polished 
stone tools, chipped lithics and faunal remains. The three 










a Middle Neolithic  (Pișcolt  culture)  settlement. Remains 
attributed  to  the  Late  Bronze  Age  (Gàva  culture)  and 
Roman  period  were  also  recorded.  The  Copper  Age 
cemetery  was  14C  dated  to  4300–4000  cal  BC  (Virag 
unpublished). 103 burials were discovered between 2003 
and  2017.  Some  tombs  had  spectacular  grave  goods: 







Most  (31)  came  from Copper  Age  burials  (Fig.  2B),  one 
burial  (M30) producing 12 pieces  (Fig. 2C); the other six 
pieces  came  from  a  Middle  Neolithic  pit  feature 
designated Cx.1 (Table 2). 
 
Căpleni  –  Drumul  Căminului.  The  Neolithic 
settlement is often cited in the archaeological literature as 
the  Reformed  Cemetery  (Németi  1999,  p.  77),  and  was 
previously referred to as Grădinărie I (Németi 1986–1987, 
p.  26,  fig.  12–13,  26–27,  point  B).  The  single  piece  of 
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obsidian  analyzed  from  this  site  came  from  feature 
G1/2001, which was discovered during the installation of 
the Romtelecom fibre‐optic cable (Németi 2017, p. 105–
106).  The most distinctive  find  from  the pit‐feature  is  a 
ceramic fragment with the schematic representation of a 







Details  of  the  obsidian  samples  analyzed  for  this 
study  are  presented  in  Table  2.  Non‐destructive  pXRF 
measurements  were  made  on  75  artefacts  from  seven 
sites in the Satu Mare County of northwest Romania. The 
work was undertaken at the Satu Mare County Museum 
over  a  2‐day  period  in  August  2016.  The  analyses were 
performed  using  a  Niton  ‘XL3t  ultra’  portable  XRF 
analyzer. Following our standard methodology, two sets 
of  measurements  were  taken  on  each  piece  using  the 
factory‐set ‘Mining’ (Fundamental Parameter) and ‘Soils’ 
(Compton  Normalization)  calibrations,  respectively.  For 
both  sets  of  analyses,  ‘spot  size’  (the  diameter  of  the 
analysis  area)  was  set  to  8 mm,  and  the measurement 
time per sample to 180 seconds. 
For  present  purposes,  we  use  the  assay  data 
generated by the ‘Mining’ (FP) calibration, which has been 
found  to  provide  reliable  results  for  a  range  of  major, 
minor and trace elements (including Ti, Fe, Zn, Rb, Sr, Y, 
Zr,  Nb,  Pb,  Th  and  U)  that  are  particularly  useful  in 
obsidian  provenancing  research.  Matching  of  the 
archaeological samples to their original source(s) can be 
achieved  by  comparing  these  results  against  equivalent 
data  for  known  obsidian  sources;  previously,  using  the 
same  pXRF  analyzer  with  the  same  settings,  we 







effective  and  non‐destructive  technique  for  elemental 
analysis  of  materials  and  has  been  used  extensively  in 
obsidian  provenancing  research.  While  the  detection 




They  permit  rapid  identification  and  quantification  of 
elements at  the ppm level. Moreover,  they can be used 
‘on  location’  –  that  is,  in  the  field  or  wherever  the 
archaeological  finds  are  kept.  In  practical  terms,  pXRF 
enables  larger numbers of samples to be analyzed more 
quickly and at lower cost. 
The  nearest  geological  sources  of  obsidian  to  the 
Satu  Mare  region  archaeological  sites  discussed  in  this 
paper are  those on  the western  flank of  the Carpathian 
Mountains  (Fig.  1).  Three main  source  areas  have  been 
identified  within  the  Carpathians  (Biró  2006;  2014; 
Rosania et alii 2008): Carpathian 1 (C1) in the Zemplín Hills 
of  eastern  Slovakia;  Carpathian  2  (C2)  in  the  Tokaj 
Mountains of northeast Hungary; and Carpathian 3 (C3) in 
the Transcarpathian region of southwest Ukraine. In both 
the  Slovakian  and Hungarian  source  areas  two obsidian 
variants have been recognized: C1a/C1b  in Slovakia and 
C2E/C2T in Hungary. 
Table  3  shows  the  approximate  straight‐line 
distances  between  the  Satu Mare  region  archaeological 
sites and each of Carpathian obsidian source areas. By far 
the nearest obsidian source to at  least six of the sites  is 
the  Carpathian  3  source  between  Malyj  Rakovets  and 
Rokosovo  in  southwestern  Ukraine.  However,  previous 
research  suggests  that archaeological occurrences of C3 
obsidian have a predominantly  local distribution around 





    C1  C2  C3 
1.‐2.  Halmeu – Vamă and Halmeu – Király Domb   105  120  35 
3.  Călinești‐Oaș – DSM  165  185  60 
4.  Căpleni – Drumul Căminului  100  105  80 
5.  Urziceni – Vamă  95  95  80 
6.  Tășnad – Sere  125  125  100 





Obsidian  generally  is  a  scarce  raw  material  in 
Romanian  prehistoric  sites.  Unsurprisingly,  some  of  the 
highest  frequencies  have  been  recorded  in  northwest 
Romania. A study of Early Upper Palaeolithic sites in the 
region found that the proportion of obsidian among the 
primary  materials  ranged  between  0.64%  and  23% 
(Dobrescu  et  alii  2018).  Among  the  much  later  sites 
discussed here obsidian frequencies have been observed 
to be similarly variable, from 4.5% at Călinești‐Oaș – DSM 
(Chmielewski,  Astaloş  2015)  to  90%  at  Tășnad  –  Sere 
(Chmielewski  2012).  These  variations  suggest  that 
distance  to  source was  not  the  only,  or  necessarily  the 
primary, determinant of obsidian use. 
Each  of  the  Carpathian  obsidian  sources  has  a 
relatively  distinct  chemical  signature.  It  is  possible  to 
distinguish between  the C1, C2 and C3  sources  (and,  to 
some  extent,  their  variants)  using  the  elemental 
concentrations  of  zirconium  (Zr),  strontium  (Sr)  and 
rubidium  (Rb).  These  same elements are  also useful  for 









archaeological  samples  (by  site  and  period)  against  the 
compositional  ranges  obtained  for  geological  samples 
from Carpathian 1, 2 and 3 source areas, using the factory‐
set ‘Mining’ calibration of the XL3t analyzer. In all cases, 
the  archaeological  samples  have  trace  element 









Over  the  time  range  represented  by  the  sites 
included in this study (late Early Neolithic to late Copper 
Age, ca. 5700–4000 cal BC) obsidian artefacts have been 
found  in  both  domestic  and  funerary  contexts.  Parts  of 
obsidian blades occurred in a late Criș burial at Tășnad – 
Sere  and  a  Pișcolt  III  burial  at  Halmeu  –  Vamă.  Across 
Southeastern  Europe  the  Copper  Age  saw  a  marked 




Sea  coast  of  Bulgaria  dated  to  ca.  4550–4400  cal  BC 
(Higham  et  alii  2018)  and  the  necropolis  at  Urziceni  – 
Vamă  dating  to  ca.  4300–4000  cal  BC  (Virag  2004, 
Mathieson  et  alii  2018,  Virag  unpublished).  Among  the 
grave  inventories  of  both  sites  were  exceptionally  fine 
examples  of  artefacts  made  of  Carpathian  1  obsidian 
(Bonsall  et  alii  2017b;  Virag  unpublished).  Of  particular 
note among the obsidian finds from the Urziceni – Vamă 
necropolis  are  a  series  of  distinctive  bifacial  projectile 
points made of C1 obsidian (Fig. 2), with close parallels in 
















C1  obsidian was  preferred.  The  long‐term  chronological 
pattern that emerges from this and previous studies (e.g. 
Dobrescu  et  alii  2016;  Glascock  et  alii  2017)  is  that 
obsidian use in northwest Romania occurred over a period 
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